











The  second  half  of  19th­century  England  witnessed  the  propagation  and  dissemination  of  a  new  pedagogy  which
encouraged lively theoretical and practical debate on thorny and complex educational topics — related questions such as
school  organization,  learning  styles,  curricula,  syllabi  or  teaching  methods,  among  others.  The  well­known  English
sociologist and polemist Herbert Spencer (1820­1903) was one of the key figures whose contribution caused considerable
controversy over education as well as other social issues of the time. Throughout the body of his work, education ranks as













pays  specific  attention  to  the  concept  of norm  inasmuch  as  “one  can  therefore  distinguish  regularity  of  behaviour  in
recurrent situations of  the same type, which would  render  regularities a main source  for any study of norms as well”
(Toury 1995, 55). In this light, the different types of norms (initial, preliminary and operational) become the main objects





Williams  and  Norgate  (Letter  no.  3519).  Soon  after  it  was  founded  in  1843  by  Frederic  Norgate  (1808—1908)  and
Edmund Sydney Williams  (1817—1891),  this  publisher  gained  a worldwide  reputation  for  excellence  among  academic
circles  for  the  rigour  and high  standard of  the mostly  scientific works  it  published during  the  second half  of  the 19th
century. Even though it was not initially conceived as a unitary work, Education grouped together four articles which had
already  been  published  separately  in  different  British  periodicals  between  1854  and  1859:  the  first  chapter,  “What
knowledge  is of most worth?”  (henceforth What knowledge), was published  in  July 1859  in Westminster Review;  the





















In 1880, barely nineteen years after  its original publication  in England  in 1861, a printing house  in Madrid owned by













España  and  the Revista Contemporánea  both  in Madrid;  he was  a  regular  contributor  to El  Imparcial, La  América,  El















Assuming,  on  the  one  hand,  that  translation  is  a  norm­governed  activity  in  which  at  least  two  languages  and  their






tool not  just  for considering  translation  issues  from a purely descriptive standpoint, but also  for determining  the  initial
norm and justifying the interest in the original text, defining its position in the universal literary canon text (Tonin 2016).
















extensively on  the  translation by an unknown R. F. S. and questions  the practice of publishing anonymously because
doing so prevents readers  from  identifying an author whose generous and sincere eagerness, noble purpose and great
determination  have  contributed  significantly  to  the  advancement  and  progress  of  Spanish  culture.  By  praising  the
translator’s literary skilfulness, Pacheco (xxxv­xxxvi) promotes the translated text (henceforth TT) and states that it has
been rendered thoroughly with great adequacy and mastery from the ST. In this context, adequacy to the source pole is
ranked  as  the  major  factor  that  would  lend  a  sense  of  quality  to  the  translation,  being  thus  ratified  by  Spencer’s
purported,  but  unconfirmed,  authorization  to  translate  Education.  As  such,  Pacheco  hopes  that  this  translation  will








associated  with  the  translation  activity;  (iii)  (self)censorship;  (iv)  the  translator’s  true  sense  of  shame  or  a  sense  of




careers  from  several  languages  with  different  ideological,  literary,  aesthetic  or  simply  economic  “pro  pane  lucrando”
motivations  (Santoyo 2010, 122).  In  fact, Pacheco had already signed his  two­volume  translation La Grecia Moderna:
Extracto  de  la Nueva Geografía Universal  (1878­1879)  from  the  original Nouvelle Géographie universelle  by  the  well­
known anarchist geographer Elisée Reclus. In addition, and although it might be considered a coincidence, García Montoro
(2005,  247)  reports  that  Pacheco  had  travelled  around  the  province  of  Málaga  in  January  1879  in  order  to  gather











La  nutricion  insuficiente  es  ya  por  sí  una  causa  de  dispepsia,  y  esto  es  cierto  tambien




In the analysis of descriptive  frameworks, preliminary norms deal with  the existence and specific nature of  translation
policies as well as with the consideration of the directness of translation. Whereas the former analyses the choice of the
ST(s) as well as the typology of  the text  to be translated,  the  latter  investigates the tolerance of mediating  languages




information  for  both  readers  and  researchers  regarding  the  above­mentioned  translation  policies  and  the  necessary
contextualization (Mata­Pastor 2006, 215). Thus, in this preface the translator reveals the translative method adopted for
rendering this version, and whether the preliminary decisions made meet and conform, or not, to the initial aims. The first
of  these  decisions  is  by  no means  a  trivial  issue  and  deals  with  the  English­Spanish  directionality  of  the  translation,
bearing  in mind  that  indirect or mediated  translations via French was a  rather  common practice among  translators  in



























for  carrying  out  descriptive  norm­oriented  studies  because  they  affect  decisions  taken when  translating.  According  to
Toury (1995, 58­9), the importance of these operational norms lies in the fact that they point out the relationships, i.e.,
the similarities and discrepancies between the source and the target  texts and, consequently, highlight which sections











Extraño  menosprecio  de  la  educación  física.—El  desideratum.—El  apetito  es  un  guía
seguro.—Consecuencias  del  ascetismo.—El  régimen  alimenticio  debe  ser  nutritivo.—
Efectos  de  la  alimentación  fuerte.—La  alimentacion  de  los  niños  debe  ser  variada.—La
teoria del endurecimiento.—El abrigo es esencial.—Insensata manera de vestir los niños.—
Las  niñas  no  hacen  el  debido  ejercicio  corporal.—Los  juegos  convienen  más  que  la
gimnasia.—Daños causados por la aplicacion excesiva.—Ejemplos de estos daños.vLo que




ST.  In  this  area,  and  before  segmentation  norms  or  patterns  are made  explicit, we  distinguish  two  different  types  of
translator intervention: (i) fragments in which several paragraphs from Education have been merged into a single one in






ought  to  be  taught  in  every  family  from  the  earliest  infancy.  The  child who  learns  his
spelling  book  ought  to  repeat  them  to  the  infant  in  the  cradle,  before  it  is  able  to









de que á  fuerza de oirlos,  se graben profundamente en  su  inteligencia. Si  agregamos á
esto las indicaciones que respecto de la educación de la infancia hace en su “Manual para
las  madres”  donde  quiere  que  las  primeras  lecciones  tengan  por  objeto  los  nombres,
posición, relaciones, número, propiedades y uso del cuerpo y de sus miembros [...]”
Regarding  (ii),  there  are  seventy­three  (73)  instances  in  Education  where  the  translator  intervenes  to  establish  new
paragraphs. Chapters one,  two,  three and  four  include  twenty­five  (25),  twenty­eight  (28),  twelve  (12) and eight  (8)
alterations of this kind, respectively:
Intellectual
Further  hindrance  and  discouragement  has  arisen  from  confounding  the  Pestalozzian
principle with the forms in which it has been embodied. Because particular plans have not
answered  expectation  [...].  Judging  as  usual  by  the  concrete  rather  than  the  abstract,


























cuando  un  hermanito  maltrate  al  otro?  Antes  de  contestar  á  estas  preguntas  séanos
permitido  examinar  la  relación  que  tienen  con  los  hechos  que  vamos  á  poner  como
ejemplos.
Regarding additions, the 1880 edition reproduces four additional footnotes by the translator. After analysing their content,

















































light of  two strong motivations, among others:  firstly,  the  lack of an equivalent element  in  the target  language which
would  consequently  justify  such  lexical  adoption;  and,  secondly,  the  deliberate  use  of  the  foreign  element  by  the
translator  for  other  reasons.  For  example,  French  and  Latin  undeniably  enjoyed  greater  prestige  in  academic  and
intellectual circles. Even more relevant to our purposes, authors like Spencer may have deliberately used foreignisms as a





















Hurtado­Albir  2002,  500)  is  also  used  for  the  translation  of  “maire”  being  understood  as  “le  premier  des magistrats
municipaux, qui est l'organe exécutif de la commune” (Larousse) in RFS' “mueren en invierno muchos recien nacidos por
llevarlos á la alcaldía para el registro” (212) from “newborn infants often die in winter from being carried to the office of






RFS opts — as a norm — to reproduce  the original Latin expression using  the  literal  translation (borrowing) (Molina &
Hurtado­Albir  2002,  499)  as  is  the  case with  “pari passu”  (Moral)  and  “à posteriori”  (Physical)  in  RFS  (144)  and  RFS
(231), respectively. This same technique applies to other Latinisms such as “reductio ad absurdum”, “cæteris paribus”,
and “à priori”. The  first  two  items are  reproduced  identically except  for  the substitution of  the original  italics  for single
quotation marks  in  “su  refutación  por  la  ‘reductio  ad  absurdum’“  (RFS,  87)  and  “se  llegará  á  reconocer  que  ‘cæteris
paribus’ los niños que han sido más castigados” (RFS, 172), with the effect of reinforcing the foreignization of the text.
Lastly, and as to the translation of the lemma “curriculum” referred to as a “regular course of study or training, as at a
school  or  university  (The  recognized  term  in  Scottish  Universities)”  (OED),  we  can  affirm  that  out  of  the  ten  (10)






linguistic content does not suffice since “it  is much more  important  to work out what  the words mean  in a particular
situational  and  cultural  context”  (Leppihalme  1997,  viii);  and,  on  the  other,  the  incontrovertible  fact  that  semantic­
cultural segments do not necessarily exhibit univocal equivalences between both linguistic codes involved. As mentioned
before, RFS employed a whole range of techniques when he set out to supply equivalences for the cultural references in






Hindustan”  (OED)  with  “indio  asiático”  (203) making  use  of  an  amplification,  or  the  use  of  “more  signifiers  to  cover
syntactic or  lexical gaps”  (Molina & Hurtado­Albir 2002, 500).  In  turn,  literal  translation appears  in  the same passage








drunkenness  is  the root of all social evils,  the teetotaler would agitate  far  less energetically” (Moral) as someone “who
abstains (esp. one who pledges himself to abstain) from the use of any intoxicating liquor” (OED)  leads us to trace the
origin of the term. According to Vickers (2000), Joseph Livesey and a group of workers from Preston pledged they would






to  the Algonquian  language group  in different  locations across Canada, New England,  southern  coastal  areas of North
Carolina, the Great Lakes district, and areas bordering the Rocky Mountains. Originally it was used to name the practice of
putting babies into the so­called “cradle boards” so that mothers might carry their infants and work simultaneously, and
later extended  to allude  to  the  “North­American  Indian young child”  (OED).  RFS  employs  amplification  to  express  the
concept: “amoldar el cuerpo del recien­nacido fajándolo como á un papuc” (85). In turn, generalization, or the translation
“of a term for a more general one” (Molina & Hurtado­Albir 2002, 500), is another technique used to deliver acceptability
as  illustrated  in  the  translation  of  “Hodge  and  Giles  [...]  have  been  observant  of  their  masters’  beasts  and  sheep”
(Physical) to “Hodge y Giles [...] han observado muy atentamente en los animales confiados á su cuidado” (RFS 185­6).
Incidentally, this adherence to acceptability coexists with RFS’ subscription to norms originating in the ST as shown by
reproducing  the  original  “Hodge  y Giles”  and  omitting  the  extra  textual  information  associated with  the  former,  as  a




Even  though  literary  allusions  do  not  abound  in  Education  mostly  because  it  is  a  monograph  on  pedagogy,  and
consequently  Spencer  only  drew  on  sources  related  to  this  discipline  so  as  to  either  refute  or  support  his  views,  the
translation of  such  literary  references,  for  its part, also  illustrates  the  lack of adherence or  subscription  to a particular
initial norm. As a matter of  fact, we  find evidence of  the search  for both adequacy  to  the ST and source culture, and
acceptability to norms operating in the TT and target culture. Regarding the first pattern, RFS literally translated Spencer’s
allusion to Jonathan Swift’s renamed Gulliver’s Travels in “Had Gulliver narrated of the Laputans” (Physical) by “Si Gulliver
hubiera  contado de  los  Laputanos”  (188),  thus  exhibiting a  clear  adhesion  to  the ST at  the expense of  including any
further  explicative  element  which might  have  shed  light  on  the  practical  difficulties  faced  by  fictional  Laputa’s  native
inhabitants in solving domestic chores. Since the toponym “Laputa” echoes, on the one hand, the Spanish noun phrase
“la puta” on the basis of the satirical relationship established between the court of England and prostitutes and, on the
other,  that  it  is  also  related  to  the  Latin  verb  “puto”  as  an  equivalent  to  “think”  alluding  in  turn  sarcastically  to  the
“country  of  thinkers”,  by  not  adding  any  further  information  the  translator  completely  deprives  Spanish  readers  of
referential content, which they would not appreciate unless they had read the original work and were able to draw such
an inference (Elena 1992, 375). The same technique is used to apply to Spencer’s allusion to Oliver Goldsmith’s romantic
ballad The Hermit  or  Edwin  and Angelina  (1765)  in  “Where  is  the  Edwin who was  brought  to  Angelina’s  feet  by  her
German?”, which RFS translates literally with “¿Dónde está el Edwin á quien Angelina rindiera á sus pies por el alemán?”
(240). The poem,  included the following year  in his novel The Vicar of Wakefield under the title A Ballad, narrates  the
story  of  a  young Edwin  of  humble  origins who  falls  deeply  in  love with Angelina,  the  daughter  of  a  lord. Rejected  by
Angelina, Edwin leaves his former life behind and becomes a hermit. A few years later, the young woman disguised as a
man  pays  a  visit  to  Edwin’s  refuge  and  tells  him  her  own  story.  Edwin  reveals  his  identity  and  they  promise  to  live
together thereafter. Although the poem gained wide circulation in England — almost one hundred years since its original
composition — the Spanish reader was again not overtly  informed about  the allusion. Finally,  the reference to Charles








units  of  measurement,  weight  and  mass  are  calculated  differently  in  distinct  systems.(4)  The  translation  of  these
different units does not show, to a greater or lesser extent, a strict or rigid adherence to either source or target norms.
RFS  translates  the  original  “yard”  defined  as  “a  measure  of  length  (traditionally  the  standard  unit  of  English  long
measure)  equal  to  three  feet  or  thirty­six  inches”  (OED)  with  its  literal  equivalent  “yardas”  (81),  which  means
“instrumento  [...]  para medir  [...]  que  notan  la  longitud  de  tres  piés  [...]  esta  unidad  de medidas  de  longitud  se  va
sustituyendo  hoy  el  METRO”  (NTLLE)  emphasizing  the  adequacy  to  the  ST.  The  same  happens  with  “foot”,  “a  lineal




feet  (1,609 km)”  (OED)  in  “the  fatigue produced by a  thirty miles’ walk”  (Physical)  is  translated  to  “al  cansancio que


















did not refuse to give voice to his own educational proposals  in  the paratexts which preceded his  translated version of
Spencer’s work. Albeit conservative  in his political views but  in broad agreement with Spencer’s views,  in his  foreword
Pacheco defended the implementation of an extensive educational system mostly based on secular principles with a strong
emphasis on experimental subjects.
For  some  unknown  reason,  Pacheco  attributed  the  translation  to  RFS,  probably  his  nom  de  plume,  and  this  practice
allowed him  to both praise RFS’  literary  skilfulness and highlight RFS’  “grande  fidelidad e  inteligencia”  (xxxv),  i.e.,  the










enumeration  of  subsections  summarizing  each  of  the  four  chapters  as  well  as  four  (4)  additional  footnotes  from  the
translator.  In  regard  to  the  textual­linguistic  norms,  the  analysis  of  both  Gallicisms  and  Latinisms  has  shown,  in
accordance with the initial norm, a continued adherence to the source pole via the use of mostly literal translation and,
occasionally, transposition and generalization. Interestingly enough, the translation of both cultural and literary references














not  necessarily  a  literal  translation;  the  translator  must  be  able  to  translate  the  spirit  of  the  text”,  and  he  also  emphasized  that  “all
translations should avoid converting foreign texts into strange texts” (Hay 2017).
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